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B. SPOELSTRA, Dept. I'isika, l ln iv c rs i lc i t  v an  Z oe loe land
M IS  I R A C T
Health problems can often be traced hack to one or the other form o f  deficiency. In order to 
study the role o f  trace elements in the human body it is necessary to develop techniques 
through which tiny samples taken from the body can be analysed. A suitable method, viz. 
proton induced X -ray emission (P IX E ) is described. Th is method was used to study a 
number o f  trace elements in kwashiorkor patients. It stems that a multi-variant analysis 
o f  blond samples, w ith  the concentrations o f  different trace elements as variables, can, 
under favourable circumstances, after one hour yield sufficient information to enable one 
to diagnose kwashiorkor in patients.
In  d ie  I r ad is ione le  C h in ese  m ed isyn e  n e e m  d ie  “ g e b re k s in d ro o m ’” n 
f im d a m e n te le  plek in. D it  s t a a n  b ek en d  as d ie  “ Y in -Y a n g ” -teorie  en 
v e rk l a a r  v o lgens  a a n h a n g e r s  d a a r v a n  d ie  w c rk in g  v a n  o rg a n e  en  die 
p a to g en e se  v a n  s ick te to es tand e .  P as iën te  m e t  so ’n g e b rek s in d ro o m  w o rd  in 
tw ee  g ro c p e  ingedcc l,  n a a m l ik  d ié  w a t  ’n  “ Y in ” -gebrck  het, en  d ie  w al  ’n 
“ Y a n g ” -gcb rek  het. T e r a p i e  w o rd  d a n  ook d a a r o p  g ebasee r  on i h ierd ie  
lek o r te  a a n  te vnl.  H ie rd ie  p ra k ty k e  w o rd  to t  v a n d a g t o e  in C h in a  a lgem ccn  
toegepas .  D it  is m o o n t l ik  Hal H aar fisiesc g ro n d e  b cs ta an  v ir  h ie rd ie  teorie, 
en  w e tenskap l ikes  he t  ook al p ro b e e r  o m  ’n korre las ie  a a n  te (oon tussen ’n 
sekere gebrek  en  “ Y in ” - o f  “ Y a n g ” -t ipe  to e s tan d e  (kyk Li M in g -C h ie n  c.a. 
1981).
In  ons sam elew ing  is Hit nie  so ’ 11 vreemHe verskynsel om  gesondhe idsproblem e 
a a n  ’n “ g eb rek  in d ie  ges te l”  toe te d ig  nie. Baie m en se  glo a a n  Hie 
m edisinale  waarHe v a n s e e w a te r (w a t  im m ers b a ic ry k  is a a n  ’ 11 verskeidenheid 
n o o d saak l ik e  sp o o re le m e n te  vir Hie m enslikc  liggaam ). K o p e r r in g e  w o rd  
g e d ra  v ir  r u m a t ie k ,  en  verskeie p a te n tm id d e ls  w a t  ryk is a a n  m in e ra le ,  
m a a k  a a n s p r a a k  o p  d ie  v e r i n o ë o m  d ie  gestel o p  te bou  en ’n op loss ing  v ir  ’n 
v e rsk e id e n h e id  v a n  kw alc  te bied. D ie  g c rcc lde  g eb ru ik  v an  m u l t iv i tam in e s  
en  sp oo re lem e n tk o m p lek se  r aak  al hoe  m e e r  alledaags.
O m  m e e r  te verst a a n  v a n  d ie  w e rk in g  v a n  sp o o re lem e n te  in d ie  m enslike  
sistoem e n  v a n  d ie  p a to g en iese  rol v a n  ’n o o rm a a t  o f  gebrek  a a n  versk il lende  
v a n  h ie rd ie  e le m e n te  is dil  n o d ig  d a t  tegn ieke  o n tw ikk c l  w o rd  w a a rm e e  
klein  m o n s te rs  v a n  d ie  m ens like  l igg aam  o n t lee d  k a n  w ord .  Dit is 
b y v o o rb e e ld  n o d ig  d a t  m ens  n ie  ne t  ’n b lo e dan a l ise  m oet k a n  u i tv o e r  nie
Koero, 47(4) 1982.
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m a a r  d a t  d a a r  selfs vasgcstcl k an  w o rd  w a t  d ie  sam es te l l ing  is v an  
kom poncnlc  van  die H oed  soos die rooibloedliggaam piesofdie  protei'engedeeltes 
o f  selfs v a n  seldele soos die m i to c h o n d r ia  in die selle. Bcnewens b loedm onste rs  
is d a a r  soms m o n s te rs  v a n  klierweefsel o f  been , b y v oo rbee ld ,  w a a rv a n  ’n 
an a l ise  lig o p  ’n  s iek te to e s tan d  kan  w erp . A an ges ien  sulke toelse  in ba ie  
gevalle  o p  lew c n d e  p a s iën tc  u ilg ev o e r  m o e t  w o rd ,  m o e t  d ie  ana lise  so 
sensitief wees d a t  d ie  kleinste m o o n t l ike  m o n s te r  ge n e em  h oef  te  word.
A N A L I S E M E T O D E S
T e g n ie k e  w at  a a n g o w e n d  kan  w ord ,  is o n d e r  a n d e re  a to o m -ab so rp s ie -  
spek tro sk op ie  o f  rm iss iespek troskop ie ,  X -s traa l( luoressensie ,  n eu tro n a k t i -  
v er ingsana l ise  o f  ak t iv e r in g  m et g e laa id e  deeltjies soos p ro tone .
D ie  eers te  tw ee  tegn ieke  vereis d a t  d ie  m o n s te r  in d ie  o n t led in g sp ro se d u re  
v e rn ie t ig  w ord .  In  d ie  geval v an  X -s t raa lf luo ressensie  w o rd  ’n m o n s te r  m e t  
m assa  v an  d ie  o rd e  v a n  ’n  g r a m  verkies. N eu tro n a k t iv e r in g sa n a l is e  i s ’n ba ie  
sensit iewe m e to d e  v ir  e le m e n te  m e t  ’n g ro o t  n e u t ro n in v a n g s d e u rs n i t  en  
geskikte h a lv c r in g s ty d  v a n  d ie  iso toop w a t  ge v o rm  w o rd  w a n n e e r  ’n n e u t ro n  
in g e v a n g  w ord .  W a n n e e r  biologiese m o n s te rs  v ir  sp o o re iem e n te  geana l isee r  
w ord ,  sal m o ns te rs  m e t  m assa  g ro te r  as 100 m g  wenslik wees. H o ew e l  d i t  ’n 
b e so n d e r  k ra g t ig e  m e to d e  is m et  w ye toepass in gsm o on t l ikh edc ,  h e t  d i t  d ie 
n a d e le  d a t  d ie  sens it iw i te i t  b a ie  v a r ie e r  v a n  e le m e n t  to t  c le m e n t  en  d a t  die 
leng te  v a n  d ie  m e e t ty d  v ir  versk i l lend e  e le m e n te  verskil. A k t iv e r in g  m et  
g e la a id e  deelt jies is by u its tek  geskik w a a r  een  spesifieke e le m e n t  b ep aa l  
m o e t  word.
P R O T O N G E ï N D U S E E R D E  X - S T R A A L E M I S S I E  (P I X E )
X -s t ra le  speel a l r ee d s  ’n b e la n g r ik e  rol in d ie  m ed isy ne ,  m e t  ba ie  
d iagnos tiese  en  te rap cu t ie se  toepassings. D ie  g e b ru ik  v a n  X -s t ra le  o m  ook 
e le m e n te  ic iden ti l iseer  is a lreed s  ’n ou b e k e n d e  tcgniek. T e e n  1970 het d a a r  
eg te r  ’n pub likas ie  verskyn va n  'n  S w eedse  navors ingsgroep  (T.B. Johansson, 
R . Akselsson en S .A .E .  Johansson)  w at ’n k o m b in as ie  v a n  k ern l is ikam etodes  
en  X - s t r a a l t c g n ic k c  g e b ru ik  he t  v ir  ’n b a ie  gevoelige  o n t l e d in g  v an  
m o n s te rs ,  wat sell m ik roskop ies  klein  k a n  wees. H ie rd ie  m o ns te rs  ho e f  nie  
ne t  v a n  biologiese a a r d  te wees nic, m a a r  e n ige  m on s te r ,  v a n  m e ta a l ,  
m in e ra a l ,  slof, as o f  selfs gasse kan  on t leed  w o rd  o m  te b ep aa l  waller e lem en te  
d a a r i n  t c c n w o o n l ig  is, en  hoevecl d a a rv a n .  D it  is b o o n o p  ’n gevoeliger  
m e to d e  v ir  e le m e n te  soos fosfor, sw aw el,  nikkel,  koper ,  sink, ys te r  en  a n d e r  
e le m e n te ,  w a t  ’n be lan g r ik e  rol in d ie  menslike  l ig g aam  en  ook  in ba ie  a n d e r
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biologicsc sistem e, as (lie m ecs lc  a n d e r  m c lo dcs  w at  v ir  h ie rd ie  w erk  geb ru ik  
k an  w ord .  Allc c lc m c n te  in d ie  m o n s te r  w o rd  ge lyk tyd ig  in ceil enkele  
rc la l ie f  kort (ongcv ec r  ’n ha lfu u r)  m e t in g  h ep aa l  so n der  d a l  d ie  m o n s te r  
v c rn ie i ig  w ord .
D ie  basiesc b rg in sc l  is d a l  ’n ve rsne l le r  in ’n k c rn f is ik a la b o ia lo r iu m  geb ru ik  
w o rd  o m  d i r  inons le r  le b o m b a r d c e r  inel w a tc rs to fkernc  (dit is p ro tone) .  
P ro to n e  d r a  ’n posi t icw e e lek tr iese  lad ing ,  cn  w a n n e e r  d it  m e t  lioë spoed  
d ig b y  ’n a to o m  in d ie  m o n s te r  verby bew ocg , k an  d ie  e lek lron e  in die 
b in n es le  skille v an  d ie  a to o m  vc rs tc u r  w ord .  In  werkliklieitl w o rd  energ ie  
o o rg e d ra  n a  d ie  a to o m  loe, cn  v a n  h ie rd ie  en e rg ie  w o rd  d a n  as ’n X -s t raa l  
u i lg es t raa l .  D it  is reeds  in 1913 d e u r  M oseley  o n td e k  d a l  elke c lem en t 
X -s t ra le  u i t s l ra a l  m et  ’n go li leng le  w al a a n  d a a r d i c  e lem en t  eic is. Ind icn  
h ie rd ie  X -s l ra le  w a a rg c n c c m  w o rd  en d ie  g o lden g te  oftewel energ ie  
d a a r v a n  asook d ie  hoevee lhe id  v an  elke go li leng le  a k k n ra a t  b ep aa l  kan 
w o rd ,  k an  d ie  sp o o re lem e n lk o n sen t ra s ie  d a a r n i l  afgclci w ord . In die 
p ra k ly k  w o rd  d i r  K -X - s i r a le  g e b ru ik  v ir  d ie  o n t l c d in g  v an  e le in en te  met 
a to o m g e ta l le  lusscn 1 .*> en  50, te rw yl L -s t ra l ing  v ir  e lem en le  met lioer 
a to o m g e la lw a a rd e s  g eb ru ik  word.
’n B elangrikc  beginscl wal nil d ie  w erk  v a n  Johansson  en  sy medew 'erkers le 
voorskyn  gekom  het, was d a t  d ie  p ro to n e  net d ie  reg ie  snelheid  (of energie) 
moel hê o m  d ie  beste re su l la te  te  lower. In d icn  d ie  m o n s te r  m e t  p ro to n e  van  
le lae en e rg ie  g e b o m b a r d e e r  w o rd ,  w o rd  m in  X -s l ra le  g ep ro d u see r  en die 
m e io d e  ve r loo r  sy gcvoeligheid . In d ien  d ie  p ro to n e  se en e rg ie  le Itoog is, 
w ord  te veel nie-karaktenslieke X -s t ra le  gep ro du see r ,  wal d ie  sensitiwileil vir  
d ie  k arak le r is l ieke  s t ra l in g  verlaag . O o r  d ie  a lg em een  w o rd  p ro to ne ,  versnel 
m et 3 m iljoen  volt,  as d ie  gunst igste  v ir  h ie rd ie  w erk  beskou.
l ien  v a n  d ie  be lan g r ik e  redes v a n  d ie  welslae v an  h ie rd ie  legnick  is d ie  
o n tw ik k e l in g  in. d ie  ses tiger ja re  v a n  ’n n u w c  gcncras ic  v a n  in s lm m e n tc  
w a a rm e e  X -s l ra le  w a a rg e n e e m  k an  word. H ie rd ie  f leleklore, w a t  v a n  
g e r m a n iu m -  ol s i l ikonkris ta l le  g e m a a k  w o rd ,  hel d ie  voordcc l d a t  sclfssagte  
X -s t ra le  ind iv idu ec l  w a a rg e n e e m  k an  w o rd  en  d i r  ene rg ie  (golilengle) v an  
elke X -s t ran l  a k k u ra a t  b e p a a l  kan  w ord . D ie  m e to d e  s l a a n  b ek en d  as 
p ro lo n g e in d u sc e rd c  X -slraa le in issie-analise  (I’IX E ).
Die basiesc legn ieke  is b eken d  in f is ika labo ia lo riu ins ,  d ie  a p p a r a l u u r  vir  
w erk  soos h ie rd ie  is redelik  b e sk ik b a a r  in d ie  R S A  en ilit is voor die h a n d  
l iggend  d a l  h ie rd ie  m e to d e  ook tocpass ing  sou v ind  in ’n v e rsk e id enh e id  van  
n a v o rs in g te r re in e  in d ie  R e p u b l iek  v an  Suid-A lrika .
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D ie  to epass in g  v a n  d ie  m e to d e  o m  m e e r  itisig te v e rk ry  o o r  k w asjio rkor  is 
m o o n t l ik  ’n goeic vo o rb ee ld  h ic rv an  (kyk S poe ls tra  e .a . ,  1981:305)
K W A S J I O R K O R
D it  is nic a l ty d  b c k e n d  nie  d a t  kw asjio rkor no g  vry a lg e m e e n  in ons d o rp c  en  
s tede  voot kom , hoew el d a a r  in S u id -A frika  al g roo t  v o rd e r in g  g e m a a k  is m e t  
d ie  b e k a m p in g d a a r v a n .  H ie rd ie  siek te toestand , w a t  ’n  g e v o lg v a n  wanvoeding 
is en  v a n  ondervoeding onde rsk e i  m oe t  w o rd ,  eis ’n hoë tol o n d e r  j o n g  kinders  
in la n d e  v an  d ie  D e rd e  W êre ld .  D it  w o rd  toegeskry f  a a n  ’n gebrek  a a n  
p ro te ïc n  in d ie  d iee t .  D ie  n a a m  Kwasjiorkor kom  n a  b e w e r in g  u it  E k w a-  
to r ia a l -A lr ik a ,  w a a r  d ie  s iekte  b e k e n d  s ta a n  as “ d ie  siekte w a t  d ie  o u e r  k ind  
kry  so d ra  d ie  vo lg e n d e  een  g eb o re  w o r d ” . D a a r  is w aa rsk y n l ik  goeie  g ro n d e  
v i r  h ie rd ie  b e n a m i n g  o m d a t  b o rsv o ed in g  v a n  d ie  o u e r  k ind  d a n  ges taak  
w o rd  en d ie  k in d  d a n  d ikw els m e tcens  ’n d iee t  v a n  slegs k oo lh id ra te  
o n tv a n g .
D it  is bekend  d a t  kw asjiorkorpas iënte  ’n ab n o r in a a l  lae s e ru m p ro te ïen p a t ro o n  
bet. V e r d c r  is d ie  m eeste  sp o o re lem e n te  p ro te ïe n g e b o n d e ,  so da t  m ens  by 
h ie rd ie  p as iën te  w aarsky n l ik  ’n g eb rek  a a n  sp o o re lem e n te  te w ag te  k an  
wees.
’n G e b re k  a a n  m a g n e s iu m  by kw as j io rk o rp as icn te  is ’n  b e k e n d e  verskynse! 
(kyk b y v o o rb ee ld  Prinsloo, 1973, m a a r  s tud ies  in Z im b a b w e  h e t  a a n g e to o n  
d a t  d a a r  m o o n t l ik  n ie  ’n v e rb a n d  m e t  d ie  siekte b e s taan  nie.
D it  is wel go ed  b ek e n d  d a t  c h ro o m  ’n b e lan g r ik e  sp o o re lem e n t  is by die. 
m c ta b o l i sm e  v an  ko o lh id ra te .  N a v o rs in g  in E g ip te  he t  d a a r e n t e e n  ook 
a a n g e to o n  d a t  ’n g e b rek  a a n  c h ro o m  alleen  n ie  to t  k w asjio rkor  lei nie.
V a n  d ie  s im p to m e  is d ia r re e ,  sw ell ing  v a n  d ie  l ig g a a m  en  le d c m a te ,  velsere, 
roo ic r ig e  v e rk le u r in g  v a n  d ie  h a re ,  ’n lustelose h o u d in g e n  v e r t r a a g d e  groei. 
Die to e s tan d  vereis n o rm a a lw e g  hospi ta l isas ie  v a n  etl ike weke, e n  na  o n ts lag  
is d it  nie a l ty d  m o o n t l ik  o m  te v e rseke r  d a t  d ie  p a s ië n t  d ie  k o r rek te  d iee t  
o n tv a n g  nic. D i t  skyn o f  k inders  w a t  h ie rd ie  to e s tan d  o n tw ik ke l  het, ’n 
a g tc r s t a n d  by a n d e r  k inders  b e h o u  cn m o o n t l ik  p e r m a n c n te  skad e  a a n  die 
se n t ra lc  senuw ecste lse l  o p d o e n .  In  n a d o o d se  o n d erso ek e  v a n  su lke gevalle  is 
his tologiese en  b ioch em iese  v e r a n d e r in g  in d ie  n e u ro n e  en  r u g m u r g g c v in d .
In d ie n  a a n v a a r  w o rd  d a t  kw as j io rko r  v e r b a n d  h o u  m e t  ’n g eb re k  a a n  
protc 'iene, is d i t  m o o n t l ik  d a t  d a a r  ’n g e b re k  a a n  o p n a m e  v a n  sekere
B. S p o e ls tr a
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noodsaak l ik e  sp o o re lem e n te  d e n r  d ie  l iggaam  k an  ontw ikkel.  D a a r  w ord  
bespiegel d a t  (lit d ie  oo rsaak  kan  wees v an  die v e lp rob lem e  (P rasad ,
1978:806) (dit is b ek en d  da l  ’ 11 geb rek  aa n  sink v e lp ro b le m e  kan  veroorsaak) 
en v an  d ie  v e rk le u r in g  v an  d ie  ha re .  D it  sou d us  v a n  w a a r d e  wees vir  
d iag n ose r in g ,  b c h a n d c l in g  cn  op vo lg ing  van  d ie  b e h a n d e l in g  ind icn  ’ 11 
s tud ic  v an  sp o o re le m e n te  by kw asjio rko rpas iën te  g e m a a k  kan  w ord . Die 
e le m e n te  wat vcra l  liier be lan g r ik  is, is c liroom , koper,  selenium , sink en 
y s t e i . Die b e sk ik b a a rh e id  v an  klein monsters ,  d ie  beliocfte a a n  ana l ise  van  
’n bele  a a n ta l  e le m e n te  ge lyk tyd ig  en  d ie  sensitiwiteit w at n o d ig  is, het ’ 11 
P IX E -a n a l i s e  vereis.
M O N S T E R N E M I N G  E N  A N A L IS E
In die  reel w ord  v an  kindcrs w at  in die hospitaal opgencem  w ord met s im ptom e 
soos d ie  v a n  k w asjio rkor ,  m e t  o p n a m e  b lo ed m o n s te rs  geneem . M e l  d ie  
l io sp i la a lo w erh ed e  is gereël d a t  v ir  g e ïden t i l iseerde  kw asjiorkorgevalle  
o n g ev ee r  3 ml v a n  h ie rd ie  m ons te rs  in spesiale, gesu iw erde  houers  In-waar is 
met die oog  o p  P IX E -a n a l i s e .  Dit w as n a tu u r l ik  n o d ig  da t  d ie  m ons te rs  vir  
b e w a r in g  bevries nines w o rd  en  d a l  b c so n d e rh e d e  v an  elke pasient 
a a n g e le k e n  w o rd .  O p  d ié  wysc is v a n  d ie  N gw ele / .an eho sp i laa l  by 
E m p a n g e n i  « o r  ’ 11 ty d p e rk  v a n  o n g ev ee r  6  m a a n d e  45 m ons te rs  verkry. 
T e rse l ld e r ty d  is 37 m on s te rs  v e rk ry  v a n  ’n  k o n tro le g ro e p  b c s ta a n d e  u it  
k inders  v a n  d iese lfde  o u d e r d o m  m a a r  n ie  kw asjio rkorgevalle  nie. M ons tc r-  
n e m in g  in so ’n s i tuas ie  is moeilik  k o n t ro le e rb a a r ,  o m d a t  d ie  m ons le rs  o o r  ’n 
lan g  p e r io d e  d e i i r  versk il lende  lede  v a n  d ie  hosp ilaa lpe rson ee l  vcrsam el 
w ord . I’o u te  w o rd  ook soms g e m a a k  m et b e so n d e rh ed e  oo r  pasiën te ,  wat 
v e ro o rsaa k  het d a t  sekere v a n  d ie  a a n v a n k l ik e  stcl m ons te rs  n ie  ingesluit is 
by d ie  4.r> kw asjio rkor en  37 a n d e r  w at on tle e d  is nie.
’ 11 Retlelik  e e n v o u d ig e  v o o rb e re id in g  w o rd  u itg ev o e r  o p  elke m o n s te r  wat 
oni leed word . Dit is n o d ig  d a t  ’ 11 d u n ,  h om o g en e  lagie v an  elke b lo e d m o n s te r  
o p  'n  d u n  p las liek fllm  bere i  w ord .  H ie rv o o r  w as flit n o d ig  d a l  d ie  b locd  m e t  
u l l rason iese  go lw e b e h a n d e l  w o rd  o m  dit te  ho m ogen iseer  en  k lo n tv o rm in g  
al le b reek . V e r d e r  inoes ’n v erw ysingse lem en l (in h ie rd ie  geval i t t r iu m )  in 
b e k e n d e  k on sen t ra s ie  b y g ev oeg  w ord . E lke  m o n s te r  is d a a r n a  m e t  p ro to n e  
b rsk ie l  en  d ie  X - s l r a a l s p e k t r u m  is o p ’n m a g n e e tb a n d  b e w a a r ,  v a n w a a r d i t  
nu  t ’ 11 r e k e n a a r  o n t le ed  kon  w o rd  o m  d ie  n o d ig e  b e so n d e rh e d e  a a n g a a n d e  
d ie  e le m e n te  in d ie  b locd  te verkry.
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Sovcel fak to resp ee l  ’n rol by d ie  b e p a l in g  v an  d ie  spo o re lem en tkonsen tras ies  
in d ie  m ens like  b locd  d a t  g roo t  v a rias ie s  h ie r in  g la d  nie o n g e w o o n  is nie. 
W a n n e e r  d ie  konsen tras ies  v a n  'n  enke le  e le m e n t  beskou w o rd  (sink, 
b y v o o rb ee ld ) ,  v in d  m en s  d a t  enk e le  lede v a n  d ie  k w as j io rk o rg ro ep  g ro te r  
konsentrasies  v e r to o n  as sekeres v a n  d ie  kontro leg roep .
W a n n e e r  g e m id d e ld e  w a a rd e s  verge lyk  w o rd ,  to on  d i t  ’n la e r  konsen tras ie  
by d ie  kw as j io rko rg roep  as by d ie  k o n tro leg ro e p  by a l l e e le m e n te  w a t  b ep aa l  
is, b eh a lw e  b ro o m .  D ie  w a a rd e s  is: (g em id d e ld e  k on sen tra s ie  by d ie  
k w as j io rk o rg ro ep  lot g e m id d e ld e  konsen tras ie  by die  kon tro leg roep )  chloor:
0 ,41 , ka lium : 0,61, ka is ium : 0,65, ystcr: 0,83, koper: 0,67, sink: 0 ,36  en 
b room : 1,18 (S p oe ls tra  e.a. 1981:305). S ta tis tiese  ana lisc  toon  d a t  die 
verskille  in a lle gcvallc  b eh a lw e  d ie  v an  b ro o m  betekenisvo l is. D ie  e le m en le  
se len iu m  en c h ro o m  w as te e n w o o rd ig  in konsen tras ies  w a t  te laag  was om  
m et ons m e t o d e  tc  b e p a a l .  D i t  kan  e g te r  b e p a a l  w o rd  d e u r  m e e r  m o e i te  te 
d o e n  m e t  d ie  m o n s te rp ro sesse r ing ,  b y v o o rb ee ld  d e u r  b lo e d se ru m  te ncem  
en  d it  te v eras  en  d ie  as d a n  v ir  p r o to n b o m b a r d e m e n t  o p  ’n d u n  film te 
Ilkscer.
'n  B eter  sk c id in g  tussen  d ie  k w as j io rk o rg ro ep  en  d ie  k o n tro le g ro e p  w o rd  
verkry  w a n n e e r  ’n m u l t iv a r ia n ta n a l is e  n itgevocr  w ord ,  m e t  die konsentrasies 
v a n  d ie  versk il lende  b e p a a lb a re  e lem e n te  as v e rander likes .  So  ’n ge lyk tyd ige  
b e h a n d e l in g  v a n  al d ie  e le m e n te  skei d ie  k w as j io rk o rg ro e p  o o r tu ig e n d  v an  
d ie  k o n tro le g ro e p ,  so d a t  slegs 9  v a n  d ie  k o n t ro le g ro e p  in d ie  “ kw asjio rkor- 
g e b ie d ” en  slegs 4 v a n  d ie  k w as j io rko rg ro ep  in d ie  k o n tro leg ro e p  se 
“ g e b ie d ” le. Dil b e te k e n  d a t  ’n  ana l isc  soos h ie rd ie  o p  ’n b lo ed m o n s te r  
u i tg e v o e r  kan  w o rd  en  d a t  in d ie  gunsl igs te  o m s ta n d ig h e d e  n a  o n g c v e e re e n  
u u r  d ie  re s u l ta te  b c sk ik b a a r  kan  wees o m  d ie  geval m e t  ’n redel ike  sekerhcid  
o n d e r  die k w as j io rk o rg ro ep  o f  o n d c r  d ie  k o n tro le g ro e p  te klassifiseer. W eens  
d ie  gespes ia liseerdc  a a r d  v a n  d ie  ana l isc  is d i t  n a tu u r l i k  n ie  in h ie rd ie  
s t a d iu m  p ra k t ie s  u i t v o c r b a a r  nie, en  d ie  koste d a a r a a n  v e rb o n d e  en 
a p p a r a a l  w at vereis w o rd ,  d u i  ook d a a r o p  d a t  so ’n a n a l i s e m e lo d e  as ’n 
d ia g n o s e te g n ie k  v ir  d ie  v o o rs ie n b a rc  toekom s n ie  u i tv o e r b a a r  sal wees nie. 
Die w aarr le  v a n  h ie rd ie  w ork m oet d us  c e rd c r  d a a r i n  gesien w o rd  d a l  die 
p o le n s ia a l  v a n  d ie  m e to d e  a a n g e to o n  is en  d a t  b y k o m e n d c  b c so n d e rh e d c  
o o r  d ie  s iek tc to e s tan d  kw asj io rkor  g ev ind  is. H ie rd ie  n u w e  gegew ens kan 
v a n  w a a r d e  wees in d ie  b e h a n d e l in g  v a n  d ie  to e s tan d  en  b e te r  b eg r ip  gee 
v an  sekere v an  d ie  s im p to m e  w at d a a r m e e  g c p a a rd  g aan .
240
N A T U U R W E T E N S K A P  E N  O N S  S A M E L E W I N G
D ie  m e to d e  w a t  h ie rb o  besk ry f  is, he t  n a tu u r i ik  vce lvoudigc  toepassings, 
b y v oo rbce ld  (en opsig te  van  a n d e r  s iek te toes tande  w a a r  sp o o rc lem en te  o f  
toksicse e le m e n te  te r  sp rak c  is, in d ie  forensiese l a b o r a to r iu m  v a n  die 
polisiediens, v ir  besoedel ingstud ics  en bcsoedelingsbehcer ,  p ro s p e k tc r in g c n  
verskeie a n d e r  “ b u i tc g c w o n e ” ondersoeke.
V o o rb e c ld e  h ie r v a n  w a t  g c n o e m  k an  w ord ,  is k a ta r a k  in d i e o o g  (in J a p a n  
g edoen) ,  o n t l e d in g  v an  ink cn p a p ie r  v an  histbriese d o k u m e n tc  (V SA), ’n 
on de rso e k  n a  d ie  hoc  vo o rk o m s  v a n  k a n k c r  v an  d ie  s t ro t te h o o f  in ’n sckcre 
deel v an  T ra n sk e i  ( J o h a n n e sb u rg ) ,  spo o re le incn te  in ta n d e m a l je ,  ( J o h a n ­
nesburg) ,  an t iek e  po tskerw e  uit J o r d a n i ë  (Swede) en  b a ie  an der .
D a a r  k an  v e rw a g  w o rd  d a t  n u w c  toepassings s teeds gev ind  sal w ord .  D a a r  
b cs taa n  reeds (b y v oo rbce ld  in F lo r ida ,  V SA ) la b o ra to r iu m s  w a t  h ierd ie  
soor ie  analiscs  o p  'n  roet inebas is  doen ,  ook o p  a a n v ra a g .  D ie  m oo n t l ik he id  
d a t  ook in d ie  R S A  ’n o u e r  tipe  kernfisiese versnelle r  a a n g ek o o p  w ord  o f  
o n t t r e k  w ord  v an  d ie  a lg e m rn e  n av o rs ing w erk  w at d a a r m c e  g ed o e n  w ord ,  
cn  vo ltyds  in so ’n la b o ra to r iu tn  vir  ro r t in e -P IX E -a n a l i s e s  a a n g c w e n d  w o rd  
is ’ 11 o o rw e e g b a re  proposisie . S u lke  on d erso ek e  k an  d a n  v i r  ’n  deel v a n  die 
tyd vir mediese toepassings b c sk ik b a a r  wees.
D ie  n a tu u rw c tc n sk a p l ik e  b ev in d  h o m  dikw els in d ie  posisie d a t  g roo t  so m m e 
geld  b c n o d ig  w o rd  v ir  n av o rs in g  m e t  geen  o p v a l l c n d c  toepass ing  o o r  die 
k o r l  t e r m y n  nie. V e rd e l in g  v a n  ge ldc  w o rd  d a n  ' n  m oei like  e tiesc  en 
poli t ieke  kwessic, o m d a t  diescll 'de geld v ir  bchuis ing ,  vo lksgcsondheid  ens. 
a a n g e w e n d  k a n  w ord .  D ie  re la t ie f  klein inves te r ing  in nav o rs in g  w at  in 
S u id -A f r ik a  g e m a a k  w o rd  ( r e la t ie f  k lcin  in v e rg e ly k ing  m e t  d ie  a n d e r  
n yw er l ic id s lan d e ,)  is sekerlik  goed  rc g v e rd ig b a a r ,  ook  u it  ’n  C hris tc l ik e  
o o g p u n t :  he t  d ie  m e n s  n i e ’n B y b e l s e o p d r a g o m  o o r  d ie s k e p p in g  te h e e r s e n  
o m  CJod sc o p e n b a r i n g  a a n  ons in d ie  n a t u u r  n a  te sp e u r  nie? V c rd c r  het ’n 
be lcg g in g  in n a v o rs in g ,  selfs v a n  ’n su iw er  “ basiese”  a a r d ,  in so b a ie  gevallc  
v e rra ssen d  g ou  to ep ass in g  gekry  o m  d ie  kwaliteit v a n  d ie  lewe o p  b y n a  elke 
g eb ied  te  v e rb e te r .  In  d ie  proses v in d  ons soms o n g c w o n c  assosiasics: Y in- 
Y a n g  en  P 1X E ; kernlisika en  kwasjiorkor.
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